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Abstrakti

Planifikimi dhe dizajnimi i një objekti është një art dhe shkencë e projektimit me
ekonomi dhe elegancë. I tërë procesi i planifikimit dhe dizajnimit arkitekturial, kërkon
jo vetëm imagjinatën dhe të menduarit konceptual, por edhe njohjen e shëndoshë të
shkencës së arkitekturës dhe inxhinierisë strukturore, krahas njohurive të aspekteve
praktike, siç janë kodet përkatëse të dizajnit dhe skicat e mbështetura nga shembujt e
eksperiencës.
Procesi i dizajnimit fillon me planifikimin e strukturave kryesisht për të përmbushur atë
që ai nuk është i vetëdijshëm për implikimet e ndryshme që përfshihen në procesin e
planifikimit dhe dizajnimit. Kërkesat funksionale dhe aspektet e estetikës janë qëllimi
parësor i dizajnimit arkitekturial por pa lënë anash edhe aspektin e sigurisë,
përdorshmërisë, qëndrueshmërisë dhe ekonomisë së vetë objektit.
Për këtë qëllim është përzgjedhur një lokacion në të cilin do të ndërtohet villa modern
e cila është mishërim I ideve të reja në arkitekturë e më gjerë, një proklamim I
thjeshtësisë dhe pastërtisë së formave, linjave, proporcioneve dhe materialeve, po ashtu
edhe ndërlidhjes dhe organizimit të kthinave të ndryshme dhe ambientit të jashtëm.

Fjalet kyçe: Vilë, Moderne, Hapësirë, Banim.

Mirënjohje të sinqertë mentorit Dr. Sc. Petrit Ahmeti, për përkrahjen, inspirimin dhe
vërejtjet gjithmonë qëllim mira për çdo hap të këtij studimi. Nuk duhet të kalojë pa u
përmendur ndihma e tij, që ka qenë jashtëzakonisht e madhe.
Falenderim i veçantë i dedikohet familjes, babait Artonit, motrës Onides, vëllezërve
Demës dhe Nolit, gjyshes Haves dhe hallës Lindes, për mbështetjen dhe dashurinë e
ofruar jo vetëm gjatë këtyre viteve, por gjatë gjithë jetës.
Vend i veçantë në këtë pjesë të falënderimeve i takon babait Artonit, për sakrificën e tij
të pafundme, që unë sot të arrij këtu. Dua që ai ta dijë, se themeli i këtij suksesi është
sakrifica e tij.

Ky punim i dedikohet nënës sime të ndjerë Zyrafetit.
Për netët e gjata pa gjumë. Për ditët e zbehta pa jetë. Për ëndrrat tona.
Për mamën.
Më mungon shumë…
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Kreu I
1.0. Hyrje
Tema e cila do të trajtohet në vazhdim është Projektimi i një Vile Individuale të
karakterit modern.
Vilat individuale moderne janë ndërtesa ose struktura kryesisht më të mëdha se shtëpitë
e zakonshme të banimit.
Kryesisht ndërtohen në pjesët periferike të qyteteve ose në pjesë rurale, aty ku ka
hapësirë të mjaftueshmë për ndërtimin e vilës dhe ka oborr të mjaftueshëm.
Përpos që vilat kërkojnë hapësirë më të madhe, ato ndërtohen edhe për të ju larguar
zhurmës dhe dinamikës së madhe të zonave urbane. Teknikisht, vilat përcaktohen si
pallate që kanë një hapësirë dyshemeje prej minimum 740 m2. Sidoqoftë, disa
pretendojnë se minimumi i zbatueshëm që një pallat të cilësohet si vilë mund të jetë
edhe 460 m2, por që kryesisht gjenden brenda zonave urbane.
Karakteristikat për vila, mund të ndryshojnë varësisht nga dëshirat e pronarëve, por që
në përgjithësi synojnë të tërheqin vëmendjen përmes aplikimit të formave interesante
tërheqëse për syrin e njeriut. Gjithashtu, përdorimi dhe kombinimi i materialeve
ndryshon varësisht nga lloji dhe vendi se ku ndërtohet vila.

Fig. 1. Vilë individuale moderne e ndërtuar në Los Angeles, California
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1.1. Historiku
Vilat ose rezidencat ishin fillimisht shtëpi të lashta romake të klasit të lartë. Që nga
origjina e tyre në vilën romake, ideja dhe funksioni i saj ka evoluar në mënyrë të
konsiderueshme. Pas rënies së Republikës Romake, vilat u bënë shtëpi të vogla
bujqësore, të cilat gjithnjë e më shumë u fortifikuan në Antikitetin e vonë, e ndonjëherë
transferoheshin në Kishë për ripërdorim si manastir. Pastaj vilat gradualisht ri-evoluan
në kohën e mesjetës në shtëpi elegante të klasave të larta. Në gjuhën moderne, "vila"
mund t'i referohet llojeve dhe madhësive të ndryshme të rezidencave, duke filluar nga
vila dyshe, gjysmë e veçuar periferike, deri te rezidencat në tokën e egër - ndërfaqja
urbane.

Fig. 2. Mbetjet nga Villa of the Mysteries in Pompei

Sot, termi "vilë" korrespodon shpesh për pronat me qira për pushime. Por kjo ndryshon
për nga vendi. Në Mbretërinë e Bashkuar termi përdoret për shtëpi të cilësisë së lartë të
shkëputura nga qyteti e që gjenden në destinacione të ngrohta, veçanërisht Florida dhe
2

në Mesdhe. Termi i njëjtë është përdorur gjithashtu edhe në disa prej ishujve të
Karaibeve si Xhamajka, Shën Bartélemy, Saint Martin, Guadeloupe, Ishujt Britanikë të
Virgjër e të tjerë.
Vetë fjala vilë apo rezidencë rrjedh përmes frëngjishtes së vjetër nga fjala latine mansio
"banesa", një emër abstrakt që rrjedh nga folja manere "të banoj". Fjala angleze
“manse” fillimisht përcaktoi një pronë të madhe që famulltari të mbante veten dhe vjen
nga e njëjta rrënjë e fjalës “manor” - pronë territoriale e dhënë për një zot që do të
"qëndronte" atje.
Brenda një qyteti antik romak, banesat në pronësi të njerëzve aristokratë ose të pasur
ishin shumë të gjera dhe luksoze. Pallate të tilla në një kodër në Romë u bënë aq të gjera
sa që termi palatial rrjedh nga emri kodër Palatine dhe është origjina etimologjike e
"pallatit". Pallate me madhësi dhe rëndësi të konsiderueshme të shtetit të cilat janë një
tjetër verzion i vilave.
Vilat e Rilindjes si Villa Rotonda afër Vicenza ishin një frymëzim për shumë pallate të
mëvonshme, veçanërisht gjatë industrializimit.

Fig. 3. Villa Rotonda afër Vicenza, Itali
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Pas rënies së Romës, praktika e ndërtimit të vilave të pa fortifikuara pushoi. Sot, pallatet
më të vjetra të banuara në të gjithë botën zakonisht filluan ekzistencën e tyre si shtëpi
të fortifikuara në Mesjetë. Ndërsa kushtet shoqërore ngadalë ndryshuan dhe fortifikimet
e stabilizuara u zvogëluan, dhe gjatë shekujve u kthyen kryesisht në vende të rehatisë
dhe pushimit.

Fig. 4. Vilë Romake në Fishbourne, 75 A.D

Vilat moderne, po gjejnë përdorim të ri midis pronarëve të shtëpive. Në mënyrë tipike
të grupuar në dy kategori: ranch dhe split-level, këto vila datojnë nga vitet 1935 - 1975.
Ndër arkitektët e admiruar të banimit të mesit të shekullit është Charles M. Goodman,
dizajnet e shtëpive të të cilit gjenden në Hollin Hills (Aleksandri, Virxhinia) dhe Silver
Spring, Maryland në Hammond Wood dhe Rock Creek Woods. Në Bethesda,
Maryland, shtëpitë shumë të dashura të rrethit historik Carderock Springs u projektuan
nga arkitektët Keyes, Lethbridge & Condon me zhvilluesin Edmund Bennett.
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Fig. 5. Vilë e ndërtuar nga Charles M. Goodman
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Kreu II
2.0. Koncepti
Koncepti është një ide, mendim ose nocion që formon shtyllën kurrizore dhe themelin
e një projekti apo dizajni dhe një që e çon atë përpara. Bëhet forca dhe identiteti pas
progresit të projekteve dhe konsultohet vazhdimisht gjatë çdo faze të zhvillimit të tij.
Çdo projekt i arkitekturës rrjedh nga një koncept.
Koncepti në arkitekturë është kuptimi dhe arsyeja për produktin përfundimtar (ndërtesa
ose struktura e përfunduar) dhe është pjesa e parë e procesit të projektimit që zhvillohet
dhe realizohet ashtu siç një farë duhet të mbillet. Dhe ashtu si një farë e bimës, ajo mund
të vijë nga një mori burimesh dhe të prodhojë një sasi të madhe variacionesh dhe
rezultatesh.
Gjithashtu koncepti është i vetmi element i qëndrueshëm që ndjek një projekt nga fillimi
në fund dhe mbetet po aq i rëndësishëm në fillim sa është në përfundim.
Meqenëse koncepti është sinonim i idesë, zakonisht vjen nga mendimet apo dukuritë
pozitive, mirëpo jo gjithmonë ndodhë kështu. Në rastin tonë koncepti vjen nga një
dukuri e pazakontë, ajo për talljen e humbësit. Tallja e humbësit kryesisht vjen me
shenjën që formohet nga gishti tregues dhe gishti i madh duke formuar shkronjën L, që
në gjuhën angleze është shkronja e parë e fjalës Loser, përkthyer në gjuhën tonë do të
thotë Humbës. Sidoqoftë, dukuritë negative janë të pranueshme vetëm kur ato sjellin
përfitime pozitive, si në rastin tonë (që kanë sjell një ide), por ato asnjëherë nuk duhet
keqpërdorur në atë mënyrë që të legalizohen në shoqëritë tona.
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Fig. 6. Koncepti

Fig. 7. Koncepti - Gjenerimi i formës
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2.1. Metodologjia e punës
Nocioni i një metodologjie arkitekturale ka të bëjë kryesisht me përpjekjen për të
sqaruar dhe kuptuar proceset praktike që lehtësojnë artikulimin e një koncepti
arkitektural. Sidoqoftë, çfarë i informon dhe i drejton këto procese?
Të gjithë precedentët e ndërtesës së detajuar këtu përfaqësojnë qasje praktike që kanë
të bëjnë me projektimin, se si fillon dhe mbaron duke tentuar të ngërthej në vete të
gjitha detyrat moderne që janë shfaqur viteve të fundit duke përfshirë këtu edhe
mirëqenjen e banuesve të saj.
Ky shtresim ka të bëjë kryesisht me shtimin në një kuptim arkitektonik, ku procesi i
dizajnit dhe ndërtimit kuptohet si një nocion abstrakt i artikulimeve artistike, të bazuara
në objekt.
Gjithsesi, funksionet dhe programet origjinale, të cilat vijnë si pasojë e përdorimit
njerëzor, janë edhe shkaku i vet formës së ndërtesës, e cila në përfundim do të vijë si
një zgjidhje e thjeshtë e disa proceseve mjaft komplekse.

2.2. Detyra projektuese
Është dhënë detyra projektuese për Vilën e cila do të përmbajë Bodrumin dhe
Përdhesën, me çati të rrafshët dhe materiale të përshtatshme për ti mbijetuar klimës së
vendit. Vila do të ketë një sipërfaqe prej 1023.6 m2 dhe brenda saj do të përmbajë:
qëndrim ditor, dhomë pritjeje, kuzhinë me tryezari, depo, banjo, sauna, sallë fitnesi,
dhomë për fëmijë dhe garazhë. Oborri do të përmbajë hapësirë gjelbëruese dhe fushë
sportive.

2.3. Profili i lokacionit dhe kontekstit
Shtrirja e lokacionit është në pjesën periferike të komunës së Pejës. Qyteti i Pejës
shtrihet në pjesën perëndimore të Kosovës. Peja është qyteti i tretë më i madh i
Republikës së Kosovës. Gjithashtu është një ndër qytetet më të vizituara në Kosovë
për shkak të turizmit që zhvillohet si rrjedhojë e bjeshkëve të nemura që e rrethojnë.
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Është e rrethuar me komunat si: Istogu, Deçani dhe Klina, ndërsa në pjesën
perëndimore, Peja rrethohet me bjeshkët e Rugovës me të cilat ka lidhje të ngushtë
zhvillimore. Në mes të qytetit kalon Lumbardhi i Pejës, lum ky i cili bën pjesë në
pellgun e Drinit të Bardhë.
Si zhvillim ekonomik, qyteti i Pejës ka pasur tregtinë dhe zejtarinë, por viteve të
fundit të ardhurat kryesore të këtij qyteti kan ardhur nga turizmi malor.
Qyteti i Pejës ka klimë kontinentale që karakterizohet me verëra të nxehta dhe
lagështi optimale dhe dimër kryesisht të ftohtë. Sipas Agjensionit për Statistika të
Kosovës, nga regjistrimi i fundit (2011), Peja numëron gjithsejt 49000 banorë.

Fig. 8. Qyteti i Pejës

9

2.4. Lokacioni i Vilës
Lokacioni gjendet në pjesën periferike të Pejës. Furnizimi me ujë në lokacion bëhet
përmes “KRU Hidrodrini”. Vila është e rrethuar në të gjitha anët me hapësirë të gjelbër
dhe lidhet me qytetin përmes rrugëve afër saj. Lokacioni gjendet në një pjesë të qytetit
që është larg ndotjes akustike dhe nuk është pjesë e frekuentuar shpesh. Hapësira ku
gjendet vila, është e caktuar vetëm për ndërtime individuale. Lagjja është e rregulluar
sipas standardeve europiane me ndricim të mjaftueshëm, rrugë të asfaltuara, ujësjellës
dhe kanalizim gjë që mundëson zhvillim normal të jetës.

Fig. 9. Shtrirja e lokacionit të vilës në raport me qendrën e qytetit të Pejës
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Kreu III
Përshkrimi teknik
3.0. Rregulloret
Duke pasur për qëllim rregullimin e ndërtimit në Kosovë, harmonizimin me Standarte
Eurpiane të ndërtimit, mbrojtjes e sigurisë dhe të mjedisit, si dhe përmirësimin e cilësisë
së projektimit duhet të kemi një zbatim të ligjeve për ndërtim të miratuar nga Kuvendi
I Republikës së Kosovës.
3.1. Përshkimi i strukturës
Si bazë themelore për analizë, modelim, projektim dhe elaborim kanë sherbyer
Standartet e EUROKODIT:
- EN 1990 EUROKODI 0: Bazat e Projektimit të Konstruksioneve të Ndërtimit
- EN 1991 EUROKODI 1: Veprimi mbi struktura
Struktura e objektit në fjalë është e projektuar nga betoni i armuar me sistem të tipit
skeletor. Trajtimi dhe dimensonimi i të gjitha elementeve horizontale dhe vertikale janë
bërë duke u mbështetur në normat evropiane.
Në objekt kemi një gërshetim funksionesh, si: banim, rekreacion dhe bodrumin me
destinim garazhimi, mirëqenien sportive dhe funksione teknike. Të gjitha këto
funksione janë komplementare mes veti dhe e rrisin kualitetin e jetesës në këtë ndërtesë.
3.2. Përmbajtja
Etazhiteti i këtij objekti është B+P, ku funksionet e ndryshme janë të ndara nëpër
etazha, si:
-Bodrumi - Garazhimi, hapësira teknike dhe mirëqenia sportive
-Përdhesa - Banim dhe rekreacion

11

3.3. Banimi
Përfshin një sipërfaqe prej 1023.6 m2 dhe shtrihet nga bodrumi deri në kulm.
Koncepti themelor i zgjidhjes së hapësirave banimore është ndarja në seksione.
Bodrumi ka një hapësirë prej 487.0 m2 dhe është e ndarë në këto kthina:
- Garazha

66.0 m2

- Fitnesi me garderobe dhe banjo

77.7 m2

- Kinema

48.7 m2

- Dhoma e fëmijëve

36.6 m2

- Holli

187.1 m2

- Utiliti

6.5 m2

- Patio

26.7 m2

- Banjo

6.4 m2

- Sauna

21.9 m2

- Dhoma teknike

9.4 m2

Përdhesa ka një hapësirë prej 536.6 m2 dhe është e ndarë në këto kthina:
- Holli

118.2 m2

- Qëndrim ditor

124.9 m2

- Kuzhina

13.4 m2

- Tryezaria

21.3 m2

- Utiliti

6.7 m2

- Depo

5.9 m2

- Banjo

15.3 m2

- Bibliotekë

48.0 m2

- Patio

26.7 m2

- Dhoma gjumi me banjo

129.4 m2

- Terasë

23.8 m2
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3.4. Konstruksioni
Sistemi konstruktiv i përvetësuar i objektit është skeletor, prej shtyllave të betonit të
armuar, trajeve të fshehta të betonit të armuar dhe pllakës masive prej betonit të armuar.
Shtyllat janë të projektuara si panele të betonit të armuar, me dimensione të ndryshme
(varësisht prej pozitës që e kanë, ashtu që mos të pengojnë funksionin e banimit apo
funksionet tjera).
Pllaka e meskatit dhe ajo e kulmit janë me trashësi 20cm.
Themeli i objektit është i tipit themel pllakë, me trashësi prej 40cm. Nën themele është
paraparë fillimisht të bëhet stabilizimi i terrenit me zhavor të granulatit të mesëm dhe
të madh në trashësi prej 50cm. Gjithashtu, për shkak të rrezikut nga ujërat nëntokësore
është paraparë të bëhet drenazhimi nën themele, ku trupi i drenazhës do të mbushet me
zhavor të granulatit të mesëm.
Mbyllja e objektit është paraparë të bëhet me mure prej bllokave të argjilës me trashësi
25 cm. Ndarja e hapësirave mes vete është paraparë të bëhet më blloka të argjilës me
trashësi 12.5cm.
Për çdo nyje sanitare janë paraparë kanalet e ventilimit, ku pranë tyre janë paraparë
edhe kanalet vertikale për kalimin e gypave të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe ata të
ngrohjes.
Përmasat e elementeve konstruktive janë të paraqitura edhe në vizatimet e projektit.

Fig. 10. Sistemi konstruktiv
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3.5. Suvatimi
Suvatimi i mureve të brendshme duhet të bëhet me suva të gatshme. Pas përfundimit të
fazës suvatuese mund të bëhet ngjyrosja dhe dekorimi i hapësirave (kryesisht me ngjyra
dispersive), të diktuara nga projekti i enterierit.
Muret në kthina të banjos dhe kuzhinës duhet të finalizohen me pllaka të qeramikes, ku
muret e banjos realizohen deri në lartësinë e pllafonit.
3.6. Kulmi
Një nga opsionet më të zakonshme që po preferohet kohëve të fundit është kulmi i
rrafshët, një nga produktet më të qëndrueshme dhe më të përballueshme në treg. Kulmet
e rrafshëta kanë shumë beneficione, duke filluar nga siguria e deri te praktika.
3.6.1. Qasja dhe Mirëmbajtja
Për shkak se nuk ka pjerrtësi dhe ka sipërfaqe të rrafshët, qasja në këto kulme është
jashtëzakonisht e lehtë. Kjo e bën shumë të lehtë kryerjen e mirëmbajtjes themelore, si
në çati, ashtu edhe në ujëmbledhës, ulluqet e shiut dhe anësorët. Me këtë mund të
shmangen shumë riparime më të kushtueshme.
3.6.2. Qëndrueshmëria
Është shumë e lehtë për të ruajtur përbërjen e një kulmi të rrafshët. Strukturat e zhavorrit
dhe izolimeve që formojnë bazën e saj zgjasin një kohë shumë të gjatë. Shumica e
produkteve mund t'i rezistojnë dëmtimit themelor elementar për më shumë se tridhjetë
vjet. Është e lehtë edhe mirëmbajtja ose zëvendësimi i shtresave mbrojtëse ose izoluese
në të ardhmen.
3.6.3. Hapësira
Një kulm i rrafshët është gjithashtu një vend i shkëlqyeshëm për të ruajtur gjësende që
mund të mos kenë ndonjë vend tjetër në objekt. Kondicioneri dhe pajisje të tjera të
rënda mund të vendosen në kulm, me qasje të thjeshtë në to nëse keni nevojë për të.
3.6.4. Kostoja
Sa i përket instalimit dhe shërbimeve, kulmet e rrafshëta janë disa nga më të volitshmet
në treg. Cekur më lart, mirëmbajtja e tyre është e lehtë, që do të thotë se nuk nevojiten
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shpesh riparime të shtrenjta të kulmit. Edhe riparimet janë relativisht të lira kur ato
rrallë kërkohen - është e lehtë të riparosh këto lloj sipërfaqesh.

3.7. Materialet
Çdo material ndërtimi vjen me një kosto mjedisore të një lloji. Sidoqoftë, disa parime
mund të na ndihmojnë në drejtimin e zgjedhjes së materialeve të qëndrueshme për
sisteme të ndërtimit. Analiza dhe përzgjedhja e kujdesshme e materialeve dhe mënyra
se si ato kombinohen mund të japin përmirësime të konsiderueshme në komoditetin dhe
efektivitetin e kostos së objektit dhe të zvogëlojnë shumë ndikimin e mjedisit në ciklin
e saj të jetës.
Hapi i parë në çdo strategji për të përdorur materiale të qëndrueshme është zvogëlimi i
kërkesës për materiale të reja. Aty ku është e mundur, është e arsyeshme dhe kohëve të
fundit ndihmëse për mjedisin që të përdoren materialet që vijnë me mbishkrimin EKO
në katalogun e tyre. Është mirë që objektet të jenë të dizajnuara mirë dhe të minimizojnë
humbjet duke I përdorur materialet deri në maksimum. Gjatë projektimit dhe ndërtimit,
është shumë e rëndësishme që të sinkronizohet përdorimi I materialeve komfor
kushteve gjeografike dhe klimës. Kjo për shkak se përdorimi jo i arsyeshëm i
materialeve është i dëmshëm për ambientin. P.sh., një objekt që ndërtohet në klimë te
ngrohtë, nuk ka nevojë të ndërtohet me materiale që shërbejnë për ta mbajtur objektin
të ngrohtë.
Duke zgjedhur materiale të qëndrueshme, të mirëmbajtjes së ulët, poashtu mund të
minimizohet nevoja për materiale të reja dhe renovime gjatë jetës së objektit. Hapi
kryesor është zgjedhja e materialeve me ndikim të ulët në mjedis. E thënë thjesht, një
material i ‘qëndrueshëm’ është ai që nuk ndikon negativisht në burimet e pa
rinovueshme, mjedisin natyror ose shëndetin e njeriut. Shumica e produkteve kanë një
ndikim neto-negativ në mjedis; megjithatë, është e rëndësishme të minimizohen
ndikimet negative të çdo materiali që zgjedhim. Kur shikojmë ndikimin mjedisor të një
materiali ose produkti, duhet të marrim parasysh të gjitha fazat e ciklit jetësor - faza e
parë (nxjerrja dhe prodhimi i materialeve), faza e dytë (në përdorim ose funksionim)
dhe faza e fundit (asgjësimi ose ripërdorimi).
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Vlerësimi i ciklit jetësor është një analizë shumë e detajuar shkencore që shqyrton me
hollësi të gjitha ndikimet e ciklit jetësor të një produkti. Vlerësimi i ciklit jetësor
përcakton shumicën e ndikimeve të njohura kimike, fizike, të bazuara në burime dhe
energji të një materiali ose produkti. Na siguron vlerësime gjithnjë e më
gjithëpërfshirëse dhe të dobishme të kredencialeve të qëndrueshmërisë së produkteve
dhe materialeve, duke lejuar krahasime më të mira dhe më të lehta midis produkteve.
Vendimet e informuara në lidhje me materialet dhe sistemet e ndërtimit mund të
zvogëlojnë ndjeshëm ndikimin mjedisor të një objekti pa shtuar koston.

Fig. 11. Cikli i materialeve EKO për mbrojtje të ambientit

16

3.7.1. Betoni i armuar
Konstruksioni nga betoni i armuar luan një rol mjaft të rëndësishëm në objekt, dhe atë
jo vetëm sa i përket rezistencës dhe qëndrueshmërisë por mund të luajnë një rol të
rëndësishëm në komoditetin termik për shkak të masës së tyre të lartë termike. Gjithsesi
këto konstruksione do të kenë nevojë për izolim në mënyrë që të performojë në nivel të
duhur. Lustrimi ose tjegullimi lejon përdorimin më të mirë të masës termike të saj.
Betoni konvencional është përgjegjës për emetimet e larta të gazrave serë, kryesisht nga
prodhimi i çimentos Portland dhe minierat e lëndëve të para. Sidoqoftë, ky ndikim
mund të zvogëlohet ndjeshëm përmes përdorimit të aditiveve të çimentos (p.sh. fly ash,
silica ash etj.), çimento të reja (p.sh. gjeopolimeret, çimento magnezi) dhe forma
alternative të betonit. Për zgjatje të jetës të materialeve të konstruksionit, është e
domosdoshme mbrojtja e saj dhe jo vetëm. Vendosja e termoizolimit, pos rolit mbrojtës
ndaj materialeve të konstruksionit, jep poashtu zgjidhje ekologjike në mënyrë të
tërthortë duke e bërë objektin më të qëndrueshëm (sustainable) në aspektin termik.
Izolimi termik dhe akustik ofron një jetë komode brenda objektit duke eliminuar
zhurmën, ndërrimin e shpejtë të temperatures dhe duke i ofruar një jetëgjatësi objektit.
Shih detalin në fig. 12.

Fig. 12. Detali i pllakës dhe murit së bashku me materiale izoluese
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3.7.2. Materialet për kulmin e rrafshët
Në kulmin e rrafshët parashihen këto shtresa mbi konstruksionin e pllakës:
zhavori, hidroizolimi, shtresa për nivelizimin e shtypjes së avullit, shtresa për ramje,
letër kartoni ose pvc, termoizolimi, penda e avullit, shtresa për nivelizimin e shtypjes
së avullit, konstruksioni mbajtës dhe suvatimi. Në të katër anët e objektit, volumi i
kulmit, është i fshehur nga atika.

Fig. 13. Detali i kulmit të rrafshë së bashku me materiale izoluese
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3.7.3. Bazamenti
Zhavorri i vogël, duke përfshirë zhavorrin e ndërtimit ose të shkallës së rrugës që
përmban argjilë, kullon ujin rreth themelit më ngadalë se zhavorri i pastër me grimca
të mëdha. Fraksionet e zhavorit 16/32mm dhe 32/64mm janë më të efektshmit për
përdorim rreth themelit për shkak të aftësive drenazhuese të tyre. Ndihmuar këtu edhe
nga gypi i drenazhimit fi.125 që gjindet përreth objektit, mundësojnë largimin efektiv
të ujit lark objektit duke i ndihmuar në jetëgjatësi. Zhavorri poashtu është i dobishëm
edhe në parandalimin e spërkatjes së tokës në muret anësore dhe dritaret e bodrumit. Ai
gjithashtu mund të zvogëlojë erozionin - larja nga një rrjedhë e sipërme ose çatia pas
rënies së shiut - rreth bazës së një ndërtese.

Fig. 14. Detali i bazamentit të objektit
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3.8. Situacioni
Parcela gjendet në pjesën periferike të komunës së Pejës. Kjo sipërfaqe është e
rëndësishme për arsye se ka hapësirë mjaft të madhe gjelbëruese, me afërsi të bjeshkëve
që ofron ajrin e pastër dhe një peisazh të mrekullueshëm, ku rrjedhimisht ofron edhe
kushte optimale për banuesin.

Fig. 15. Situacioni i gjerë
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3.9. Grupacionet dhe kthinat e Vilës:


Grupacioni i Hyrjes:
 Hyrja / Erëmbrojtësi (Vestibuli).
 Holli Hyrës-reprezentativ (Foajeu).
 Lobi
 Patio



Grupacioni i Qëndrimit
 Qëndrim ditor
 Dhoma e mikpritjes
 Holli për pritje



Grupacioni me kthinat për rekreacion:
 Kthina per gjimanstikë/fitnes
 Sauna
 Kinema
 Kthina rekreuse për fëmijë



Grupacioni i kthinave ekonomike:
 Hyrja ekonomike / erëmbrojtësi, holli, komunikimi
 Kuzhina
 Tryezaria
 Depo
 Utiliti
 Kthinat teknike
 Garazhat



Grupacionet dhe kthinat në kuadër të zones individuale/private:

Grupacioni i Fjetjes:
 Dhoma e fjetjes për çift – Suite (Master Bedroom)
 Dhomat e fjetjes për femijë dhe prindër
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 Dhoma e fjetjes për gjyshër
 Dhoma e fjetjes për mysafirë
 Garderoba/ Dhomat e veshjes
 Sanitarjet – Banjo kryesore
 Toaletet
 Lidhja me hapësirat e jashtme
 Terasë

Fig. 16. Grupacionet e objektit,
përdhesë
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Fig. 17. Grupacionet e objektit, bodrumi
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Kreu IV
4.0. Përfundimi
Projektimi i Vilave Individuale është gjithmonë një sfidë në vetvete, jo vetëm për shkak
të karakteristikave të veçanta që posedojnë, por edhe për shkak të hapësirave të mëdha
që ofrojnë këto objekte.
Ky lloj i objekteve arrin ta krijoj një ambient luksoz ndër vete, e poashtu të na jap idenë
e madhështisë dhe luksit, gjithmonë duke na lejuar të ndjejmë qetësinë e shtëpisë.
Vila individuale e një rangu të tillë, kërkon një dedikim të veçantë gjatë projektimi
sepse çdo sipërfaqe duhet të shfrytëzohet dhe të ketë domethënie në objekt.
Nga pushimi e deri tek aktivitetet sportive, ofrohen në atë mënyrë që banuesi nuk ka
nevojë të largohet nga shtëpia për ti kryer nevojat e tij të përditshme.
Oborri i jashtëm i cili lejon banuesit të gëzojnë pushimin dhe relaksimin me izolimin
dhe intimitetin për brenda saj. Ajo gjithashtu posedon edhe hapësiren e rekreacionit dhe
aktiviteteve sportive, pamje të bukur që i lejon banuesit të relaksohen dhe meditojnë.
Shërbimet në vilë janë gjithëpërfshirëse. Prezenca e patios, sjell një tjetër dimension në
projektimin e vilës, duke siguruar jo vetëm prezencë më të madhe të dritës në objekt
por në të njëjtën kohë duke ofruar diskrecionin për ato kohë kur nuk dëshirojmë të jemi
të shqetësuar dhe i kërkojmë natyrës të na shoqërojë në mendimet e përditshme.
“Hapësira”, është përparësia më e madhe e kësaj vile. Më shumë se vetëm gjelbrim të
hapur dhe tarracë të madhe, vila posedon edhe dhoma te bollshme dhe hapësira të
mëdha në të gjithë objektin. Kinemaja e brendshme, është një shtesë luksi për ata të
cilët dëshirojnë të kalojnë kohë me miqtë dhe familjarët së bashku, ndihmuar këtu edhe
nga dhoma për fëmijë që ofron një ambient të sigurt.
Distanca e madhe nga fqinjët, hapësira e rrethuar që ofron privatësi dhe liria e piknikut
sa herë që dëshirojmë janë disa nga përfitimet më të madha për të pasur në pronësi një
vile si kjo.
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Fig. 18. Pamje 3D e Vilës Individuale
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Kreu V
5.0 Pjesa grafike
5.1. Situacioni i gjerë
5.2. Situacioni i ngushtë
5.3. Ndarja e grupacioneve
5.4. Baza e themeleve
5.5. Baza e bodrumit
5.6. Baza e përdhesës
5.7. Baza e kulmit
5.8. Prerja A – A, B – B, C - C
5.9. Fasadat
5.10. Detajet 1, 2, 3, 4
5.11. 3D (Perspektivë)
5.12. Dizajn i brendshëm
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Veshja e dyshemesë 2cm
Estrihu i çimentos 5cm
Folia PVC 0.5cm
Izolimi termik 8cm
Pllaka beton arme 40cm
Shtresë mbrojtëse/beton i varfër 5cm
Hidroizolim 1cm
Termoizolim 3cm
Membranë me gropëza
Beton i varfër 5cm
Zhavor 16/32mm 20cm
Zhavor 32/64mm 20cm
Gjeotekstil 1cm
Dheu i ngjeshur 20cm
Ngjyrë
Suvatimi 1.5cm
Muri beton arme 25cm
Hidroizolim 1cm
Zhavor 16/32mm
Dheu

Gypi i
drenazhit Ø125

Detali 1

Zhavori 5cm
Hidroizolimi 1cm
Shtresa për nivelizimin e shtypjes së avullit 1cm
Shtresa për ramje 5cm
Mbrojtja e termoizolimit 1cm
Termoizolimi 10cm
Penda e avullit 1cm
Shtresa për nivelizimin e shtypjes së avullit 1cm
Pllaka beton arme 20
Suvatimi 1cm
Fasada 1cm
Rrjetë lidhëse 0.2cm
Polistiren i ekspanduar 3cm
Hidroizolim 1cm
Muri beton arme 15cm
Bazë lidhëse/rrjeta 0.2cm
Izolimi termik 5cm
Fasada 1cm

Detali 2

Veshja e dyshemesë 2cm
Estrihu i çimentos 5cm
Folia PVC 0.5cm
Izolimi termik dhe akustik 8cm
Pllaka beton arme 20cm
Suvatimi 1.5cm

Veshja e dyshemesë 3cm
Estrihu i çimentos 5cm
Termoizolim 2cm
Konstruksioni beton arme 20
Suvatimi 1cm

Suvatimi 1.5cm
Muri bllok argjile 25cm
Bazë lidhëse/rrjeta 0.2cm
Izolimi termik 5cm
Fasada 1cm
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